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ABSTRAKT
Duke pasur parasysh keqpërdorimin e parasë publike, respektivisht buxhetin e shtetit
nga institucionet publike në Kosovë, nevoja e kontrollit financiar është më së e
domosdoshme. Një rol shumë të rëndësishëm në këtë aspekt e luan edhe sistemi
bankar. Veprimtaria e bankave në Republikën e Kosovës është e përcaktuar dhe e
rregulluar me aktin e themelimit të tyre. Shikuar nga aspekti i zhvillimit dhe
funksionimit të këtij sistemi, si dhe të nevojave dhe kërkesave të mëdha të ekonomisë
për këto institucione, kuptojmë se sistemi bankar në Kosovë ende nuk është i zhvilluar
aq sa duhet. Autorët përcaktojnë se bankat kryejnë një aktivitet ekonomik që
mbështetet në parime të njëjta me ato të një biznesi të çfarëdoshëm. Veçoritë e këtij
biznesi qëndrojnë në specifikën dhe në aktivitetin që e kryen banka. Sistemi bankar në
Kosovë gjatë viteve të fundit është transformuar krejtësisht, i drejtuar nga sistemi
bankar me pronësi shtetërore ne ish Jugosllavi, në një sistem bankar me pronësi
private pas çlirimit. Privatizimi i sistemit bankar në Kosovë si pjesë e paketës së
masave të ndërmarra nga politika e qeverive ne 11vjeteshin e kaluar, kishte për qëllim
të fuqizonte sistemin financiar, të pakësonte mundësinë për kriza të ardhshme dhe të
rriste efiçiencën e ekonomisë. Në të njëjtën kohë, si rrjedhojë e zhvillimit të saj
ekonomik, Kosova po përgatitet të integrohet tërësisht në ekonominë botërore dhe në
tregjet financiare ndërkombëtare. Ndër aspektet tjera të reformës që duhet zbatuar
është reforma ekonomike, e cila do te përfshinte një ndryshim rrënjësor nga sistemi jo
efikas i centralizuar, në një sistem aktuale ne kushtet e biznesit të tregut, i cili do ti
largoj reflektimet negative në të gjitha sferat e jetës ekonomike te cilat ne një mënyrë
kanë shkaktuar një krizë të madhe ekonomike dhe kolaps ekonomik. Me reformimin e
përgjithshme te sistemit ekonomike, si tendencë me e shfaqur ne fuqizimin e sistemit
financiar, është paraqit transformimi i sistemit bankar, i cili ka marrë krejtësisht
elemente të reja dhe ka arritur një zhvillim te shpejtë. Për shkak te shumë mangësive
institucionale dhe ndikimit te madh te lobit bankar, bankat tregtare e kanë ndryshuar
aktivitetin e tyre burimor, dhe në vend të kryerjes së aktiviteteve të ndërmjetësit
financiar midis kursimeve dhe rritjen e kapitalit, ato janë shndërruar në instrument të
lobimit të madh bankar në mënyrë që të fitojnë fitime sa ma të mëdha. Funksionimi i
mirë i sistemit bankar është një faktor i rëndësishëm për kanalizimin e fondeve në
ekonomi në mënyrë efikase dhe për rritje e ndërmjetësimit bankar.
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1. HYRJE
Sistemi bankar paraqet një sistem shumë te rëndësishëm te sistemit te
përgjithshëm ekonomik, veçmas te politikës se zbatuar ekonomike. Kryejnë disa
shërbime si te sektorit ekonomik dhe joekonomik ashtu edhe te popullsisë duke bërë
sistemin e pagesave(transferove),pra qarkullimin e mallrave brenda dhe jashtë vendit,
koncentrimin dhe alokimin e kursimeve duke ndikuar në mënyre të drejtpërdrejtë dhe
tërthorazi në funksionimin e ekonomisë së vendit. Bankat paraqesin institucione mjaft
komplekse. Ato kryejnë shumë punë heterogjene në kuadër të ekonomisë së një vendi,
veprimin e bankave e me edhe të sistemit bankat i cili varet nga vete sistemi
ekonomik, përkatësisht nga sistemi i përgjithshëm ekonomiko-shoqëror. Sistemi
bankar përbehet nga dy nivele:
a) Niveli i parë në te cilin bën pjesë Banka Qendrore.
b) Nivelin e dytë ku bëjnë pjesë bankat dhe institucionet e tjera financiare.

Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës është institucioni financiar kryesor i vendit,
e cila punon në përputhje me ligjet në fuqi,të miratuara nga Kuvendi i
Kosovës.Zhvillimi dhe pozita e bankës qendrore ishte specifike për çdo vend dhe i
lidhur ngushte me zhvillimin e sistemit financiar ,ekonomik, shoqëror-politik. Ajo zë
vend ne majën e piramidës ku me funksionet, mekanizmat dhe instrumentet e saj i
sendërton qëllimet monetare-politike të politikës ekonomike te caktuar. Mund te
përkufizohet si institucion specifik bankar me funksione të ndërlikuara dhe me
përgjegjësi te madhe

dhe me të rëndësishmet janë: stabiliteti monetar, ruajtja e

jashtme të valutës kombëtare dhe sigurimi dhe ruajtja e likuiditetit të vendit ne
pagesat ndërkombëtare. Shteti ndërmjet Bankës Qendrore zbaton politikën fiskale si
instrument të ndërhyrjes në rrjedhat ekonomike .Zhvillimi dhe pozita e bankës
qendrore ishte specifike për çdo vend dhe i lidhur ngushtë me zhvillimin e sistemit
financiar ,ekonomik, shoqëror-politik. Ajo zë vend në majën e piramidës ku me
funksionet, mekanizmat dhe instrumentet e saj i sendërton qëllimet monetare-politike
të politikës ekonomike të caktuar. Banka Qendrore mban llogaritë e fondeve
qeveritare dhe letrat me vlerë, i jep kredi te përkohshme qeverisë (shtetit) dhe në këtë
mënyre i mundëson atij qe te kryejë me sukses të gjitha punët që kanë të bëjnë me
sistemin dhe politikën financiare. Përcakton dhe kontrollon normat e interesit,
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përcakton kornizat kryesore per dhënien e kredive si dhe përcjell ecurinë e mjeteve
buxhetore te shtetit. Si pushteti me i lartë monetar i një vendi, banka qendrore në
sistemet bashkëkohore monetare-kreditore i krye këto funksione;
1) E rregullon qarkullimin e parasë dhe emetimin e kredisë në harmoni me
kërkesat dhe stabilitetin e brendshëm monetar-kreditor dhe likuiditetin
ndërkombëtarë.
2) Kujdeset per likuiditetin e sistemit kreditor dhe lidhur me të rregullon dhe
kontrollon punën e bankave brenda vendi, me qëllim që të ruaj stabilitetin
monetar te vendit.
3) Emeton dhe shtyp para.
4) Kryen transaksione të llojllojshme financiare në emër dhe për llogari të shtetit
dhe shoqërisë.
5) Ndjek dhe analizon rrjedhat monetare.
6) Funksioni i ruajtës së vlerës së jashtme të valutës kombëtare dhe i sigurimit të
likuiditetit në pagesat ndërkombëtare.
Bankat komerciale i përkasin nivelit te dytë, mjetet e veta i krijojnë prej depozitave
afatshkurtra të organizatave ekonomike dhe prej depozitave të kursimit të popullsisë,
andaj quhen banka depozitare.Njëkohësisht janë banka, të cilat sipas afateve të
burimeve të mjeteve të cilat kryesisht janë afatshkurta japin kredi me afat të shkurtër
për qarkullimin e mallrave dhe për veprimtari të tjera.Karakteristikë e këtyre bankave
është se kanë shumë komitentë dhe shumë filiale të organizuara sipas parimit
territorial. Prandaj me rëndësi është edhe funksioni monetar i bankave depozitare,
përkatësisht komerciale, sepse ato për çdo ditë në mënyrë aktive duke bërë kreditimin
me afat të shkurtër bëjmë emisionin e parave, në ç’rast shumë ndikojnë në rritjen,
ndryshimin e sasisë monetare dhe ne likuiditetin e një vendi.Ky lloj i bankave pothuaj
në të gjitha vendet ka rol kryesor në punët bankiere depozitare dhe kreditore, andaj
janë bërë kanal kryesor i krijimit të parave dhe të likuiditetit dhe të ndikimit të shtetit
dhe të organeve monetare në realizimin e politikës monetare-kreditore.Bankat
komerciale në Kosovë janë; Banka Për Biznes, Banka Ekonomike, ProCredit Banka,
Raiffeisen Banka, Banka Kombëtare Tregtare e Shqipërisë - Dega në Kosovë, TEB –
Kosove, Banka Komerciale e Beogradit Dega në Mitrovicë, dhe NLB Prishtina.
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Ato ofrojnë produkte dhe shërbime të ndryshme, e ndër më të rëndësishmet janë:
llogarite bankare, transferet e parave,depozitat me interes, kredi të ndryshme, kartelat
bankare, interneti bankar etj.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1Sistemi bankar
Fjala bankë rrjedh prej fjalës italiane “ banco” që d.m.th.tezge.Bankat kanë lindur në
bazë të punëve në lidhje me këmbimin e parasë dhe punëve. Bankat të pranishme qysh
në periudhën e Mesjetës, nga koha e familjes fisnike italiane Medici. Me gjithë
zhvillimin tepër të madh dhe sofistikimin që kanë pësuar financat, bankat ende
kryejnë funksionet e tyre tradicionale dhe mbeten të rëndësishme për sektorin
financiar dhe ekonominë.Si të tilla kanë kryer detyrën e arkëtimit, të ruajtësit dhe të
ndërmjetësuesit, kështu që punët e ndërmjetësuesit, punët depozitare si dhe punët
kreditore konsiderohen si funksionet kryesore të bankave.Pjesëmarrja e saj në
elementet e politikës monetaro-kreditore të vendit d.m.th. se a ndikon ai institucion
me punët e saja në krijimin e parave, në lartësinë dhe shpërndarjen e tyre, se a është
veprimtaria themelore, profesionale e saj marrja dhe dhënja e kredisë, ndermjet se të
cilës ndikon në stimulimin e akumulimit monetar dhe të kursimit në ofertën dhe
kërkesën e mjeteve financiare dhe në shpërndarjen ekonomike të tyre.
Pjesëmarrja e saj në realizimin e qëllimeve dhe të detyrave kryesore në politikën
ekonomike vijuese të vendit. Mundësia e saj që të zhvilloj dhe të përparoj qarkullimin
e pagesave dhe tëshpejtësoj qarkullimin e parasë.Banka si institucion financiar
kryesisht mund të thuhet se është i vetmi kreditor i likuiditetit, bartës i funksionit
depozitar, si dhe me ndërmjetësimin në qarkullimin e pagesave të komitenteve.Esenca
e kuptimit të bankës është marrja dhe dhënja e kredisë e që paraqet veprimtarinë
kryesore të saj. Në pikëpamje teorike dhe funksionale punët financiaretë bankës rreth
krijimit të parave si dhe të ndërmjetësimit financiar janë funksionet themelore të
bankës.Funksioni ndërmjetësues i bankës ka të bëjë me mbledhjen e mjeteve
monetare me të cilat disponojnë organizatat punuese, institucionet, popullsia si dhe
subjektet tjera, për të cilat mjete për një kohë pronarët e tyre nuk kanë nevojë në një
anë dhe bartjen e tyre në ato subjekte të cilat kanë nevojë për ato para.

Manual i hartuar nga eksperti për trajnime Senior T. Baleta, faqe 1.
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Në pamje të parë banka të duket si “shtëpia e parave” apo “punishtja e
parave”, sepse gjithçka që bëhet në një bankë ka lidhje me paratë, por në të vërtetë
banka mund të konceptohet nga disa këndvështrime;
a) Banka është një institucion që bën biznes, si e tillë qëllimi i saj është sigurimi i
fitimeve sa më të mëdha të mundshme dhe maksimizimi i vlerës së aksioneve për
pronarët (aksionarët) e saj.
b) Banka është një organizatë shoqërore, si e tillë banka i shërben shoqërisë
nëpërmjet kryerjes së funksioneve bazë të saj dhe njëkohësisht nëpërmjet
mundësive që ofron për punësim.
c) Banka është një ndërmjetës financiarë, në këtë kuptim banka ndërmjetëson
midis grupeve të ndryshme (individë, biznese, qeveri, banka dhe institucione të
tjera etj.) për të transferuar (kanalizuar) dhe rishpërndarë fondet (paratë) në
ekonomi1.
Sot, në tregjet e zhvilluara ekzistojnë shumë lloje bankash si banka kooperativë,
banka investimesh, banka zhvillimi, banka që merren me veprimtarinë bankare me
pakicë etj, në varësi të llojit kryesor të shërbimit që ato ofrojnë dhe grupit të klientëve
që i drejtohen. Madje në këto tregje gjithnjë e më tepër po turbullohen dallimet midis
bankave dhe ndërmjetësve të tjerë financiarë. Këto zhvillime kanë bërë që bankat të
ofrojnë edhe shërbime të cilat nuk janë shërbime tradicionale bankare. Në vendet e
zhvilluara bankat e mëdha tregtare mund të ofrojnë deri në 200 shërbime dhe produkte
financiare të veçanta. Njëkohësisht një zhvillim i tillë ka bërë më kompleks procesin e
rregullimit bankar2.

1
2

Manual i hartuar nga eksperti për trajnime Senior T. Baleta, faqe 3.
Manual i hartuar nga eksperti për trajnime Senior T. Baleta, faqe 5.
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2.2Funksionet e bankës
2.2.1

Funksioni i pranimit te depozitave

Funksioni i pranimit të depozitave përfaqëson aktivitetin e grumbullimit të
fondeve të kursimtarëve prej bankës. Funksionet e ndryshme që kryen një bankë janë
të varur nga njëri-tjetri, në kuptimin që ato i shërbejnë njëri-tjetrit. Megjithatë mund të
themi se ekziston një hierarki për sa i përket këtyre funksioneve.
Depozitat janë “lënda e parë” për një bankë. Ato i mundësojnë bankës kryerjen
dhe shërbimet e tjera bankare. Siç ka nevojë një prodhues të sigurojë në mënyrë të
vazhdueshme lëndë të parë që të mos e ndërpresë procesin e prodhimit dhe të
përgatisë produktet e gatshme për treg, ashtu edhe banka ka nevojë për një fluks të
vazhdueshëm hyrjeje të depozitave me qëllim që të ketë mundësi të japë kredi, të
kryejë pagesa apo të ofrojë shërbime të tjera bankare. Pa depozita bankat nuk munden
sidomos të japin kredi dhe të kryejnë pagesa. Funksioni i depozitimit përfaqëson
funksionin kryesor dhe më të rëndësishëm në sigurimin e fondeve për financimin e
aktivitetit të bankës.
“Depozita” si term përcaktohet në mënyrë komplekse, gjë që rrjedh nga llojet
e ndryshme të depozitave që mund të ofrojë një bankë dhe mjetet e ndryshme që
përdoren për të realizuar depozitimin. Megjithatë, me pak fjalë depozitimi është
procesi i vendosjes së fondeve në bankë sipas kushteve të rëna dakord midis bankës
dhe depozituesit3.Në varësi të kushteve me të cilat fondet depozitohen në bankë
vërehen forma (lloje) të ndryshme të llogarive të depozitave. Më tipiket janë llogaritë
korente (depozitat pa afat), depozitat e kursimeve dhe depozitat me afat.
2.2.2

Depozitat pa afat

Depozitat pa afat ose llogaritë rrjedhëse janë llogari të cilat përgjithësisht
përdoren për të kryer pagesa. Prandaj, gjendja (teprica) në këto llogari ndryshon
shpesh (nuk është e qëndrueshme) dhe është mesatarisht në nivel të ulët. Meqenëse
përdoren për pagesa për të tilla llogari nuk paguhet interes ose paguhet një nivel
shumë i ulët interesi si dhe kërkohet një sasi minimale e detyrueshme për hapjen e
llogarisë ose kjo shumë është mjaft e vogël.

3

Doracak i përpiluar nga Sermersheim, faqe 1.trajnuesi i bankave Z. Thomas
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Depozitat e kursimit
Depozitat e kursimit grumbullojnë para të cilat janë kursyer dhe lënë mënjanë
për t’i shërbyer një qëllimi të caktuar në një periudhë kohe të ardhshme. Pra depozitat
e kursimit, në ndryshim nga depozitat pa afat kanë një tepricë të qëndrueshme.
2.2.3

Depozitat me afat

Depozitat me afat janë në tërësi të ngjashme me depozitat e kursimit. Në ndryshim
nga depozitat e kursimit, në depozitat me afat fondet depozitohen për një periudhë
kohe të caktuar saktësisht, si rregull prej më shumë se 7 ditë. Kombinimet e afateve të
depozitave janë të ndryshme në varësi të bankës apo produkteve që ofrohen dhe i
përshtaten një sistemi bankar. Kështu afatet e depozitave mund të jenë tre, gjashtë,
apo dymbëdhjetë mujore. Ato mund të zgjaten në 2, 5, apo edhe deri në 18-20 vjet.
Nëse tërhiqen para afatit të përcaktuar të depozitës atëherë përdoren gjoba
(komisione) të cilat duhet t’i paguajë depozituesi.

2.2.4

Funksioni i pagesave

Paraja është mjet universal i pranuar për pagesa. Me paraqitjen e parave
çdokush mund të blejë mallrat apo të përfitojë shërbimet që kërkon. Bankat janë
institucione që veç të tjerash realizojnë edhe qarkullimin e parave në ekonomi. Bankat
janë kanalet kryesore nëpërmjet të cilave hidhen në qarkullim monedhat në një vend.
Megjithatë, sot pagesat realizohen jo vetëm me anë të parave të gatshme (para
në dorë-cash). Në përdorim janë edhe një sërë mjetesh të tjera të pagesës si llojet e
ndryshme të çeqeve apo kartat bankare. Aq i madh është përdorimi i mjeteve të
pagesës jo para sa sot gjithnjë e më shumë po bëhet e vështirë t’i japësh përgjigje
pyetjes “çka është paraja”4.
Përdorimi i parave për pagesa, siç dihet ka rreziqe. Paratë rrezikojnë të
humbasin apo të vidhen. Po kështu nëse kundrejt pagesës në para nuk merret
mbrapsht asnjë dokument që të vërtetojë se pagesa u krye, nuk ka mundësi të tjera për
ta vërtetuar këtë gjë. Kështu, nëpërmjet përdorimit të parasë fizike bëhesh edhe objekt
i mashtrimit.
Në të kundërt, çdo klient që përdor çeqet si mjet pagese siguron një formë
mbrojtjeje. Rreziku i humbjes së parasë zhduket. Pagesa nëpërmjet çekut lë gjurmë
4
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dhe nuk mund ta mohojë kush. Rreziku i humbjes nga vjedhjet reduktohet. Përveç
kësaj, në rast të bërjes së pagesave të mëdha është më e përshtatshme të kesh me vete
blloqe çeqesh se sa tufa të mëdha me kartëmonedha. Kështu çeqet janë mjete
pagesash të sigurt dhe mjaft komod5.
Ato pranohen në mirëbesim, por gjithashtu kjo formë e pagesave, ka edhe disa
anë negative, të cilat kanë çuar në zhvillimin e formave të tjera më të avancuara të
pagesave dhe konkretisht në sistemin elektronik të transferimit të fondeve. Transfertat
elektronike janë shumë më pak të kushtueshme; janë më të sakta dhe janë më të
shpejta se sa sistemet e pagesave të cilat bazohen në përpunimin e letrave dhe të
dokumenteve.

2.2.5

Funksioni i investimeve

Megjithëse tradicionalisht fondet e bankave vendosen (investohen) në formën e
dhënies së kredive, bankat kryejnë edhe investime. Funksioni i investimit dhe ai i
kredisë, megjithëse kryhen duke përdorur fondet e bankës, dallojnë në dy aspekte:
qëllimin dhe përparësinë në kryerjen e tyre si dhe në marrëdhënien që krijohet midis
bankës dhe klientit gjatë ushtrimit të këtyre funksioneve6.
Funksioni bazë i bankës është dhënia e kredive për individë, ndërmarrje dhe
qeverinë. Prandaj, pritet që banka më së pari të përmbushë kërkesat dhe nevojat për
kredi. Nëse banka nuk jep më së pari kredi ajo nuk respekton përkufizimin ligjor të
një banke. Por, megjithatë, si rregull bankat nuk janë të detyruara (nuk u kërkohet) që
të bëjnë investime. Kur shpërndajnë fondet bankat duhet t’i japin përparësi dhënies së
kredive dhe pasi të kenë plotësuar kërkesat për kredi mund të kryejnë investime. Pra,
si rregull investimet kanë përparësi më të vogël se sa kreditimi.
Nga ana tjetër, kur jepet një hua banka hyn në bisedime drejtpërdrejt me
huamarrësin në lidhje me sasinë që kërkon të marrë hua, periudhën e kohës gjatë së
cilës i nevojiten fondet, qëllimin e përdorimit të fondeve, normën e interesit që do të
paguajë dhe faktorë të tjerë që lidhen me huanë. Kur bëhet një investim, banka hyn në
marrëdhënie me klientin në mënyrë të tërthortë, nëpërmjet një komisioneri apo
ndërmjetësi.
Banka mbështetet në vlerësimin që bëjnë shoqëri të ndryshme vlerësimi për të
përcaktuar cilësinë e investimit dhe rrezikun që ndërmerret. Në tregjet jo të zhvilluara
5
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letrat me vlerë të emetuara në vend mund të mos jenë të vlerësuara nga agjencitë e
vlerësimit dhe në raste të tilla bankat duhet të bëjnë vetë hulumtim të tregut dhe të
kryejnë vlerësime, përpara se të investojnë.
Huatë dhe investimet kanë të përbashkët faktin që sigurojnë të ardhura në
formë interesi të cilat kontribuojnë në të ardhurat gjithsej të bankës. Por edhe këtu
qëllimi është i ndryshëm. Nëse huatë jepen jo vetëm për të siguruar të ardhura, por
banka ka detyrimin t’i shërbejë nevojave për kredi të klientëve, ndërsa investimet për
kredi janë bërë kryesisht për qëllime të sigurimit të ardhurave. Qëllimi më kryesor në
krijimin e një portofoli investimesh dhe administrimin e tij është maksimizimi i të
ardhurave nga investimet duke kontrolluar në të njëjtën kohë edhe rrezikun. Qëllime
të tjera janë edhe administrimi i likuiditetit apo përmbushja e nevojave të komunitetit
të cilit i shërbehet nga banka, duke qenë se një pjesë e investimeve kryhen në letra me
vlerë të qeverisë qendrore dhe vendore.

2.2.6

Funksioni i dhënies së kredive

Funksioni i dhënies së kredive përfaqëson aktivitetin e dhënies hua (borxh) të
fondeve përdoruesve të tyre ose prej bankës. Dhënia e kredive prej bankës është e
mundur pasi banka disponon burime financiare në formën e kapitalit të derdhur prej
aksionarëve apo fondeve të grumbulluara për depozituesit. Kreditimi përfaqëson
tradicionalisht një ndër aktivitetet kryesore të bankës prej të cilit banka siguron të
ardhurat që i nevojiten për t’u paguar depozituesve të saj interesin e premtuar për
depozitat, për të përballuar shpenzimet e veta të veprimtarisë si dhe për të siguruar
fitim. Pra funksioni i kreditimit është funksioni kryesor dhe më i rëndësishëm i
përdorimit të fondeve në një bankë.
Kredia si term përcaktohet në mënyrë komplekse gjë që rrjedh nga llojet e
ndryshme të kredive që mund të ofrojë një bankë dhe mjetet e ndryshme që përdoren
për të realizuar kreditimin. Megjithatë, me pak fjalë, kreditimi është procesi i dhënies
hua të fondeve të vendosura në bankë sipas kushteve të rëna dakord midis bankës dhe
huamarrësit. Në varësi të kushteve me të cilat fondet jepen hua nga banka vërehen
forma (lloje) të ndryshme të kredive. Më tipiket janë hua për pronat e patundshme,
hua ndër bankare, hua personale, hua tregtare dhe industriale, përfshi huatë për
bujqësinë. Megjithatë, rritja e shkallës së njohurive të klientëve për produktet bankare
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dhe e kërkesave të tyre, si dhe intensifikimi i konkurrencës, ashtu si për depozitat
edhe për kreditë ka çuar në ofrimin e produkteve të shumëllojshme.
Në vazhdim do të trajtojmë modele dhe forma të ndryshme të cilat
kontribuojnë në rritjen e shkallës së njohurive të zyrtarit kreditor kundrejt kredi
kërkuesit, dhe në këtë formë të mund ti shmangët kredi dhënies e cila do të haste në
pengesa në periudhën e kthimit ose nuk do të kthehej fare, dhe po ashtu të zbulohet në
tërësi pozita financiare e biznesit të cilin e udhëheq personi që pretendon të marr kredi
nga banka. Janë këto elemente të cilat zyrtarët kreditor duhet ti analizojnë thellësisht
në mënyrë që të nxjerrin vendimet më cilësore7.

7
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Qëllimi i këtij punimi është që të trajtohet roli i sistemit bankar në zhvillimin
sistemit te përgjithshëm ekonomik, veçmas te politikes se zbatuar ekonomike.
Kryerjen e një sere shërbimesh si te sektorit ekonomik dhe joekonomik ashtu edhe te
popullsisë në përgjithësi dhe Kosova në veçanti.

Tek trajtimi i rolit të sistemit bankar janë shtjelluar këto çështje: Roli i stabilitetit
politik dhe qeverise në sistemin bankar, funksionet e bankës, politikat bankare për
stabilitet financiar, zhvillim ekonomik ,strukturën e menaxhimit dhe gjendjen momentale
te sistemit bankar ne Kosove.
Rrjedhimisht pyetjet në vijim do të adresojnë problematiken e identifikuar.
Cili është roli i sistemit bankar në zhvillimin ekonomik të Kosovës?
Cilat janë çështjet më të rëndësishme që duhet trajtuar në sistemin bankar në mënyrë që
të arrihet stabiliteti i sistemit?
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4. METODOLOGJIA

Për hartimin e këtij punimi është përdorur një literaturë e gjerë e cila konsiston
në materiale dhe punime të shumë autorëve të huaj por edhe vendas, në studime me
karakter ndërkombëtarë dhe në përdorimin e një numri të madh burimesh
informacioni nga

faqet zyrtare të institucioneve të rëndësishme, si me karakter

kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar.

Për realizimin e këtij punimi janë shfrytëzuar burime të ndryshme për marrje te
informacioneve të nevojshme, në mënyrë që ato të jenë sa më të sakta dhe kredibile.
Bashkëpunimi i drejtpërdrejtë me Institucionet bankare si qëllim primar ka qenë që të
gjitha informacionet e nevojshme për analizë rreth punimit, të sigurohen në mënyrë
zyrtare.

Për të arritur objektivat e synuara do ti përdorim disa metoda si: Metoda e Analizës
Kualitative duke përfshirë analizën e kërkimeve ekonomike në literaturë. Më tutje në
kuadër të kësaj metode janë bërë edhe disa stdime tëbazyara në raste studimore nga
fusha Makroekonomike dhe Mikroekonomike.,
Nga prizmi historik e filozofik, kemi përdoror grumbullimin e të dhënave dhe
informacioneve bazuar në me toden e serive kohore. Hulumtimi është përfunduar
duke përdorur teknikat nga metodat tjera hulumtuese si: Metoda e Gjeneralizimit dhe
Konkretizimit të rezultateve.
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5. DISKUTIME E REZULTATEVE

5.1 Menaxhimi i riskut kreditor
Institucionet financiare kanë pasur vështirësi gjatë viteve për një mori arsyesh,
shkaktarët kryesor të problemeve bankare vazhdojnë të jenë të lidhura direkt me
tolerancën jo të saktë të standardeve të kreditimit për kredi marrësit dhe personave të
ngjashëm, menaxhimi i dobët i riskut të portfolios, ose një mungesë e vëmendjes për
ndryshimet në ekonomi, ose rrethanave tjera kanë çuar në degjenerimin e pozitës
kreditore të një ose më shumë klientëve në bankë. Këto janë eksperienca të
zakonshme që është përballur gjithmonë sistemi bankar. Pra risku kreditor është i
definuar shumë thjeshtë si një mundësi potenciale e dështimit të kredi-marrësve ose
palëve tjera të ngjashme në përmbushjen e obligimeve në tërësi dhe me kohë në
pajtim me kushtet e kontraktuara. Qëllimi i menaxhimit të riskut kreditor është të
minimizoj normën e riskut bankar për të rregulluar kthimin për të mbrojtur
ekspozimin kreditor brenda parametrave të pranueshëm. Bankat kanë nevojë të
menaxhojnë riskun kreditor të qenësishëm të portfolios në tërësi si dhe riskun në çdo
kredi ose transaksion individual.
Menaxhimi efektiv i riskut kreditor është komponent kritik i një afrimi
esencial gjithëpërfshirës i menaxhimit të riskut të suksesshëm afat-gjatë të një
organizimi bankar. Për shumicën e bankave, kreditë janë më së shumti burimi i
dukshëm dhe më i madh i riskut kreditor, sidoqoftë, burime tjera të riskut kreditor
ekzistojnë gjatë gjitha aktiviteteve të bankës, që përfshihen në librin bankar dhe librin
e tregtimit dhe së bashku në bilancin e gjendjes dhe jashtë bilancit të gjendjes. Bankat
janë gjithnjë e më shumë të mbështetura në riskun kreditor (ose riskun e ngjashëm) të
kredive sesa në instrumente tjera financiare
Banka duhet të ketë një njohuri të mprehtë të nevojës për të bërë identifikimin,
matjen, monitorimin dhe kontrollin e riskut kreditor si dhe të përcaktojë që të mbajnë
kapital adekuat kundër këtyre risqeve dhe që ato do të kompensohen në mënyrë
adekuate për riskun e ndodhur. Megjithëse principet që përmbajnë në këtë temë janë
shumë të kjarta për bizneset që merren me dhënien e huave, ato duhet të aplikojnë të
gjitha aktivitetet ku risku kreditor është prezent.
Praktikat më të mira të krijuara në këtë fushë i adresohen veçanërisht fushave si;
1. Krijimi i një ambienti te përshtatshme te Riskut Kreditor
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2. Identifikimi dhe menaxhimi i riskut kreditor
3. Sigurim i kontrollit adekuat mbi riskun kreditor
Banka përkatësisht menaxhmenti i saj duhet të kenë përgjegjësi për aprovimin dhe
rishikimin periodik të strategjisë së riskut kreditor dhe politikave të rëndësishme të
riskut kreditor të bankës8. Strategjia do të reflektoj tolerancën e bankës për riskun dhe
nivelin e përfitimit që banka pret të arrijë për bartjen e riskut të ndryshëm kreditor.
Sikur me të gjitha aktivitetet tjera të e bankës, bordi i drejtorëve ka një rol kritik të
luaj në mbikëqyrjen e dhënies së kredisë dhe funksionimit të menaxhimit të riskut
kreditor të bankës.
Çdo bankë duhet të zhvilloj një strategji ose plan të riskut kreditor të cilat
krijohen për udhëheqjen e objektivave të bankës në aktivitet e kredi-dhënies dhe
përshtatjen e politikave dhe procedurave të nevojshme për drejtimin e këtyre
aktiviteteve. Strategjia e riskut kreditor, e njohur si politike e rëndësishme e riskut
kreditor do të jetë aprovuar dhe rishikuar në mënyrë periodike nga bordi i drejtorëve.
Bordi ka nevojë të njohë atë që politikat dhe strategjia do të mbulojnë shumë
aktivitete të bankës në të cilat ekspozimi kreditor ka një risk domethënës.
Risku kreditor ka për qëllim të përcjellë kualitetin kreditor, fitimet, rritjet. Çdo
bankë, në përmasa të pa vëmendshme është në biznes që të jetë profitabil dhe si
pasoje, duhet të përcaktoj riskun e pranueshëm për shpërblimin e tregtimit të
aktiviteteve të saj, faktorizues ne kosto të kapitalit. Bordi i drejtorëve të një banke do
të aprovoj një strategji të bankës për selektimin e riskut dhe maksimizimin e fitimit.
Bordi do të rishikoj në mënyrë periodike rezultatet financiare të bankës dhe, bazuar në
këto rezultate duhet të bëhen ndryshime të nevojshme të strategjisë. Bordi gjithashtu
do te bëjë përcaktimin që niveli i kapitalit të bankës është i përshtatshëm për shumën e
riskut përmes një organizimi të plotë9.
Strategjia e riskut kreditor e ndonjë banke do të parashikoj një kontinuitet të
përshtatshëm. Prandaj, strategjia ka nevojë të merr brenda vlerësimit aspektin e ciklit
te ndonjë ekonomie dhe ndryshimin e rezultuar në krahasim me përmbajtjen dhe
kualitetin e përgjithshëm të portfolios kreditore. Megjithëse strategjia do të diskutohet
dhe ndryshohet ne mënyrë periodike, ajo do të jetë e zbatueshme për një kohë të gjatë
përmes cikleve të ndryshme të ekonomisë. Politikat dhe strategjia e riskut kreditor do
te jete komunikim efektiv kudo në organizimin bankar. Gjithë personeli relevant do
8
9
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praktikat e bazuara të Bazel II -1999
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të kuptoj qartë përshtatjen e bankës te kredi-dhënia dhe do të mbajë përgjegjësinë për
pajtimin me politikat dhe procedurat e krijuara.

5.2 Identifikimi i riskut kreditor
Bazë për një proces efektiv të menaxhimit të riskut kreditor është identifikimi i riskut
potencial dhe atij ekzistues në të gjitha produktet dhe aktivitetet. Si rrjedhim, është e
rëndësishme që banka të identifikoj të gjitha risqet kreditore në produktet që ajo i
ofron dhe aktivitetet me të cilat merret.
Banka duhet të zhvilloj një kuptim të pastër të riskut kreditor të involvuar në
aktivitete më shumë komplekse ( p.sh. kreditë në sektorin e caktuar të industrisë vlera
e kolateralit, derivatet e kredive, shënimet për kreditë e lidhura). Kjo është
veçanërisht e rëndësishme sepse risku kreditor i involvuar mundë të jetë më pak i
dukshëm dhe kërkon më shumë analiza sesa risku i shumë aktiviteteve tradicionale të
kredi dhënies. Sprovat e reja kërkojnë planifikim të rëndësishëm dhe një vështrim të
kujdesshëm për tu siguruar që risqet janë identifikuar dhe menaxhuar ne mënyrë të
përshtatshme. Banka duhet të sigurohet që risku i produkteve dhe aktiviteteve të reja
është trajtuar sipas procedurave dhe kontrolleve paraprake në fillimin e paraqitjes ose
marrjes përsipër, dhe të aprovuara më herët nga bordi udhëheqës ose komitetet e
duhura të deleguara.

5.3 Sigurimi i kontrollit adekuat mbi riskun kreditor
Bankat duhet të krijojnë një sistem të pavarur, veprimesh të rishikimit kreditor
dhe rezultate e rishikimeve të tilla duhet të jenë komunikuar direkt te bordi i
drejtorëve dhe menaxhmenti Senior. Edhe pse bankat kanë një autoritet individual për
dhënien e kredive, ato duhet të kenë një sistem efikas të rishikimit dhe raportimit të
brendshëm për të menaxhuar në mënyrë efektive portfoliot e ndryshme të bankës.
Sistemi duhet të furnizoj bordin e drejtorëve dhe menaxhmentin Senior me
informacione të mjaftueshme për të vlerësuar performancën e oficerëve llogaritar dhe
kushtet e portfolios kreditore. Rishikimi i brendshëm i kredive udhëhequr nga
individët e pavarur prej funksionit të biznesit siguron një vlerësim të rëndësishëm të
kredive individuale dhe kualitetit të portfolios kreditore. Funksioni i tillë i rishikimit
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të kredisë mund të ndihmojë vlerësimin e procesit të përgjithshëm

të kredive.

Funksioni i rishikimit të kredive duhet raportuar direkt te bordi i drejtorëve, komiteti i
auditimit përgjegjës, ose menaxhmenti Senior pa të drejt të hua dhënies.
Qëllimi i menaxhimit të riskut kreditor është që të mbroj bankën nga
ekspozimi i riskut kreditor brenda parametrave të krijuara nga bordi i drejtorëve dhe
menaxhmenti Senior. Krijimi i kontrolleve të brendshme detyruese, limitet operative
dhe praktikat tjera do të ndihmojnë për tu siguruar që ekspozimi i riskut kreditor të
mos e tejkaloj nivelin e pranueshëm në nivel individual në bankë. Një sistem i tillë i
bënë të mundur menaxhmentit të bankës të monitoroj zbatimin e politikave të krijuara
kreditore. Sistemet e limiteve duhet të sigurojnë që kjo kredi dhënie të mos kaloj
nivelet e paracaktuara dhe duhet të marrë vërejtje të menjëhershme nga
menaxhmenti10 .

5.4 Menaxhimi dhe politikat bankare
Sot bota bashkëkohore ekonomike e bazuar në globalizmin dhe teknologjinë luan një
rol të madh në marrjen e vendimeve menaxheriale. Menaxhimi si shkencë padyshim
është hibrid i pandashëm i ekonomisë. Menaxherët janë urë lidhëse mes mendimeve
dhe veprimeve, ata krijojnë ushqimin e përditshëm me të cilën ushqehet një kompani.
Menaxhimi dhe politikat bankare adekuate e Sistemit Bankar, kontribuon në suksesin
e qëndrueshëm, që do të thotë suksesit të biznesit të vazhduar, bazuar në parimet e
cilësisë, zhvillimit te qëndrueshëm, përgjegjësinë shoqërore dhe etikën e biznesit.
“Te gjitha organizatat, te vogla apo te mëdha, private apo publike, te orientuara nga
fitimi ose jo e pavarësisht nga fusha ku e ushtrojnë aktivitetin e tyre kane një gjë te
përbashkët: nevojën për tu menaxhuar” 1(Bazat e menaxhimit-Dr. I.
Mazreku).Ne si menaxherë të ardhshëm duhet te dije se si të ndërmarrim aksione të
menjëhershme, si t’i identifikojmë personat, cilët nga ata kanë mungesë kualiteti,
ne duhet të jemi ata që do të sugjerojmë politikë për të ndryshuar stilin e punës.
Struktura organizative është zakonisht e tillë që shumica e të punësuarve
orientohen në një aktivitet të specializuar. Numri i përgjithshëm i punëve, duke
përfshirë edhe koordinimin e punës së departamenteve të specializuara bankare, synon
që të jetë i kufizuar. Fillimi i punës së individit në një bankë komerciale, bëhet
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zakonisht në një aktivitet të specializuar. Njerëzit fillimisht mund të punësohen në
nivele të ulëta në një departament të specializuar bankar. Në këtë mënyrë ata mund të
zhvillojnë aftësitë e specialistit në mënyrë më të avancuar nga ekspertët e mëparshëm,
nga trajnimet ose nga kombinimi i të dyjave. Detyrat e një menaxheri në një njësi
bankare, janë një ndërthurje e aftësive dhe funksioneve qe këta të fundit duhet të kenë
me qëllim përmbushjen e objektivave të afarizmit bankar nga njëra anë por edhe të
nevojës për t’u ndjerë i përfshirë dhe pjesë e investimit në kapitalin njerëzor nga ana
tjetër. Për ketë aktivitetet qe një menaxher kryen ne një biznes bankar do t’i gruponim
ne tri grupe kryesore:
a) Aktivitete të lidhura me funksionin ,do të thotë menaxhmenti angazhohet me
detyra të ndryshme të tilla si planifikimi, marrja e vendimeve, kontrolli etj.
b) Aktivitete qe lidhen me njerëzit që qdo menaxher pavarësisht pozicionit
të tij duhet të dijë të ndërtojë marrëdhënie me pjesën tjetër të stafit, kjo në
realizimin e aktiviteteve të përditshme, në menaxhimin e burimeve njerëzore si
edhe ne motivimin dhe udhëheqjen e tyre.
Menaxhimi i mirë i sistemit bankar mbron bankat komerciale dhe grupet e
interesit, duke e shtuar vlerën e tyre në mënyrë që te krijon një kornizë që mundëson
bankën të zhvillojë aktivitetet ne vazhdimësi dhe në formë të kontrolluar,të
përmirësojë procesin e vendimmarrjes, të rrit transparencën e biznesit, përmirësimin e
planifikimit dhe përcaktimin e prioriteteve gjithëpërfshirës dhe të kuptuarit të
strukturës se aktiviteteve të biznesit për mundësitë e përmirësimit,të kontribon në
përdorimin efikas dhe shpërndarjen e kapitalit dhe burimeve në organizatë, duke
reduktuar ndryshimet në zonat më pak të rëndësishme,te mbron dhe rrit pronën dhe
imazhin e kompanisë, te zhvillon dhe ofron mbështetje për njerëzit në bazë të
njohurive,të rrit mundësinë për të tërhequr kuadër te nevojshëm.
Organet që administrojnë bankën komerciale janë:
- Asambleja e aksionarëve
- Këshilli drejtues
- Komiteti i kontrollit (Auditimi)
- Bordi i drejtorëve, ne krye me Drejtorin Ekzekutiv (CEO)
- Menaxherët e departamenteve
- Menaxherët e degëve
- Stafi ne linjën e pare, stafi administrues dhe stafi mbështetës.
Politikat bankare për stabilitet financiar dhe zhvillim ekonomik duhet të
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bazohen në tri kahje kryesore të menaxhimit të cilat duhet të kenë si objektiv:
a) Zbatimin e politikave parandaluese qe përfshijnë masat paraprake
të cilat synojnë reduktimin e kostove potenciale të destabilizimit financiar. Disa
nga këto politika përfshijnë krijimin e infrastrukturës ligjore të shëndetshme për
zbatim nga ana e institucioneve financiare, të rregullimeve bankare për drejtimin
e bankave dhe institucioneve të tjera financiare.
b) Zbatimi i politikave administruese qe janë masa të cilat synojnë
kapërcimin e pa qëndrueshmërisë financiare ose zbutjes së ashpërsisë së tyre kur
ato ndodhin. Këtu përfshihet një nga lehtësitë e ofruara nga banka qendrore,
lehtësi e cila mbron institucionet financiare të shëndetshme nga mungesat e
likuiditetit. Marrja në kohë e masave të duhura ndaj dobësimit të institucioneve
financiare, kufizon kostot që rrjedhin si rezultat i paqëndrueshmërisë.
c) Zbatimi i politikave rehabilituese për minimizimin e kostove që
rrjedhin pas një destabilizimi financiar. Ato përfshijnë ristrukturimin e
institucioneve të dëmtuara financiarisht nëpërmjet masave të ndryshme si
rikapitalizimi.

5.5 Roli i sistemit bankar ne zhvillimin ekonomik të Kosovës
Sistemit bankar ne Kosovë para lufte karakterizohej nga një kontroll i forte i qeverisë
qendrore ne te gjitha aspektet e sistemit. Pavarësisht nga rrjeti i përhapur i sistemit
bankar, i cili ishte ngritur duke u përqendruar kryesisht ne kujdesin e mekanizmave
shtetëror, sistemi bankar ne Kosovë i periudhës se komunizmit ne ish Jugosllavi,
drejtohej gjerësisht nga mekanizmat e qeverise dhe shtetit. Sistemi ishte tepër i
centralizuar, ku ministria e bankave dhe financave rregullonte te gjitha shërbimet
bankare ne vend dhe vendoste për shpërndarjen e burimeve dhe emërimin e personelit
te menaxhimit. Shkatërrimi i shtetit te ish Jugosllavisë dhe futja e Kosovës nën
administrimin e dhunshëm të Serbisë e dëmtuan rënd sistemin bankar në Kosovë.
Dhuna dhe lufta sollën si pasojë një dëmtim të madh të ekonomisë, sistemit
financiar,infrastrukturës të sistemit bankar dhe ndërprerjen e veprimtarisë të shumë
bankave dhe filialeve nëpër qytetet e Kosovës. Asetet e këtyre bankave u plaçkiten
dhe u shkrinë në disa banka të Serbisë të cilat punonin për interesin e regjimit
shtetëror. Pothuajse i gjithë personeli shqiptarë që punonte në atë kohë në bankat dhe

24

filialet qe shtriheshin brenda territorit të Kosovës, u larguan ne mënyrë të dhunshëm
nga vendet e punës.Një sërë reformash sektoriale u nisën pas vitit 2000, mirëpo për
këto vite është bërë shumë pak progres drejt sistemit bankar dhe avancimin e
shërbimeve bankare. Qeveritë e Kosovës gjate këtyre 12 viteve, edhe pse pa
kompetenca ose me kompetenca te kufizuara, kanë nisur një sërë reformash për të
filluar trajtimin e disa dobësive te sistemit bankar në Kosovë në periudhat e pas luftës.
Këto 12 vitet e fundit, Qeveria e Kosovës ka bërë ndryshime të rëndësishme politike,
ekonomike dhe shoqërore që kanë ndikuar thuajse në të gjithë aspektet e jetës në
Kosovë, përfshirë këtu edhe rezultatet e shërbimeve bankare. Pavarësisht nga njëfarë
përparimi që është bërë gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, gjendja e sistemit bankar ne
Kosovë mbetet nën atë të shumicës së vendeve të tjera të rajonit. Për më tepër, vitet e
tranzicionit kanë çuar në ndryshime të theksuara të mënyrës së jetesës dhe
përmirësimit të gjendjes financiare të popullsisë së Kosovës.
Zhvillimi i produkteve dhe shërbimeve bankare po bëhet aq shpejtë sa që shpesh
klientët duket se janë të hutuar nga shumë llojshmëria e produkteve financiare të cilat
ofrohen.Me qëllim të zhvillimit të konkurrencës së shëndoshë, si dhe për t’ia lehtësuar
punën kredi marrësve,bankat komerciale kanë zhvilluar projekte me tabelat
krahasuese për shumë lloje te kredive të ofruara si kredi personale, kredi biznesi, kredi
për shtëpi, kredi hipotekare si dhe shume lloje te llogarive për depozita. Gjatë
hulumtimit është vërejtur se ekzistojnë dallime në ofertat e ndryshme të bankave në
tregun tonë, edhe pse jo çdo herë në normat interesit por në pikat tjera të ofertës të
cilat janë gjithashtu shumë të rëndësishme si p. sh. maturiteti, penalit, kostot
administrative, kohë zgjatja për marrje ne kredisë etj.Për realizimin e këtij punimi
janë shfrytëzuar burime të ndryshme për marrje te informacioneve të nevojshme, në
mënyrë që ato të jenë sa më të sakta dhe kredibile. Bashkëpunimi i drejtpërdrejtë me
institucionet bankare si qëllim primar ka qenë që të gjitha informacionet e nevojshme
për analizë rreth punimit të sigurohen në mënyrë zyrtare.Marrja e një kredie në një
bankë apo institucion tjetër kredi dhënës, është një proces që i nevojitet kohë,analizë
dhe e cila përcillet nga disa kushte të përgjithshme që duhen plotësuar nga kredi
marrësi. Njohja e këtyre kushteve është një domosdoshmëri thelbësore e sidomos
mundësia e krahasimit të këtyre
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6. KONSTATIME, REKOMANDIME
6.1 Konstatimet
1) Bankat komerciale edhe më tutje janë bartëse të llogarive transaktive,ku
mbahen parat depozita të sektorit ekonomisë dhe të sektorit të popullësisë;
2) Bankat komerciale në ekonomitë e zhvilluara edhe më tutje janë bartëse
kryesore të likuiditetit plotësues që u vihet në dispozicion dhe shfrytëzim
institucioneve të tjera mbështetur në ligje të tregut ;
3) Bankat komerciale

mbeten edhe më tutje si institucione financiare

specifike,ngase ato e paraqesin mekanizma te transmisionit në zbatimin e politikës
monetare të Bankës Qëndrore

6.2 Rekomandimet
1) Përderisa sistemi financiar në Kosovë është zhvilluar në mënyre të fuqishme,
procesi i mëtejmë është penguar nga kapaciteti i kufizuar gjyqësor dhe
mosrespektimi i definimit të drejtave mbi pronën. Me asistencën e Bankës
Botërore, autoritetet janë duke e përmirësuar kadastrën për të rritur
shfrytëzimin dhe për të shtuar kualitetin e kolateralit në operacionet e
huadhënies.
2) Janë të nevojshme reformat për të përshpejtuar fuqizimin e kontratës nga ana
e Gjykatave. Pavarësia e plotë institucionale dhe operacionale e BQK-së është
kritike për të ruajtur (shpëtuar) stabilitetin financiar.
3) Mbikëqyrja financiare ka bërë përparim. Duke shoqëruar modelin e
mbikëqyrjes bazike mbi riskun nën kornizën e Bazelit I, mbikëqyrja e bankave
udhëhiqet së paku nga një inspekcion gjithëpërfshirës në terren tek secila
bankë në secilin vit.
4) Kalimi i ligjit të ri bankar do të forcojë kornizën institucionale për bankat dhe
institucionet mikrofinanciare.
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5) Ligji i sigurimit të depozitave është e nevojshme të amandamentohet ashtu që
të lejojë fondet e depozitave të siguruara të përdoren për blerje dhe për
transaksione të supozuara.
6) Duhet të bëhet liberalizimi i tregut bankar përmes licencimit të bankave të
reja, përkatësisht duhet të rritet numri i bankave që operojnë në Kosovë;
7) Asimetria e informacionit, e shprehur në pamundësinë kryesisht të klientëve
individë dhe bizneset e vogla për të gjetur një informacion të përmbledhur,
krahasues të azhurnuar për të gjitha bankat, për të siguruar gjithë
informacionin e nevojshëm nga bankat për të bërë zgjedhjet e tyre. Kjo vjen
pjesërisht nga aftësitë e kufizuara të tyre për të përpunuar informacionin dhe
pjesërisht nga mungesa e informimit efektiv që japin bankat.
8)

Mungesa e transparencës, e paraqitur më qartë përmes pamundësisë së
konsumatorëve për të krahasuar në mënyrë efikase shërbimet e ofruara nga
Bankat ka kontribuar në një nivel të ulët të mundësive të konsumatorëve për të
lëvizur. Këto rrethana i krijojnë mundësinë ofruesve të rrisin çmimet mbi
nivelin konkurrues të tregut pa humbur pjesë tregu.
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7. PËRFUNDIMI
Sot kur zhvillimi sistemit bankar evoluon me ritme të shpejta dhe të pa para
ndonjëherë bankat pa dyshim që duhet të krijon politika të cilat janë në funksion të
mbrojtjes së bankës nga rreziqet të cilat i kanosen gjate afarizmit bankar, e në veçanti
kur bankat ushtrojnë afarizmin bankar edhe përtej kufijve shtetëror, pasi që një proces
i tillë bankat i ballafaqon me një seri të elementeve me përmbajtje të kërcënimit serioz
për to për faktin se është treg i ri, ndryshon kursi valutor, ndikimi i konkurrencës,
madhësia e tregut.
Në këtë punim, u trajtua në pika të shkurtra sistemi bankar ne Kosove, menaxhimi dhe
politikat bankare, struktura dhe sfidat e menaxhimit në formë të përgjithësuar, dhe si
pika kyçe

të këtij punimi ishin me theks të veçantë; Roli i sistemit bankar ne

zhvillimin ekonomik te Kosovës dhe politikat bankare për stabilitet financiar dhe
zhvillim ekonomik. Esenca e këtij punimi ka qenë analiza e gjendjes aktuale të
sistemit bankar në Kosovë dhe reformat qe duhet ndërmarrë në përmirësimin e
gjendjes aktuale.
Nga kjo analizë e bërë është arritur si përfundim se shërbimet bankare sot në Kosovë
shfrytëzohen mjaft mirë nga bizneset private dhe klientura e gjerë. Mirëpo si rezultat i
kësaj teme ka qenë edhe krahasimi i sistemit bankar ne periudhën para lufte dhe pas
lufte në 10 vjeteshin e fundit. Si përfundim që është arritur nga ky punim themi se
sistemi bankar ne Kosove për çdo ditë e më shumë po zhvillohet dhe gradualisht po
bëhet gjenerator i zhvillimit ekonomik të bizneseve të dhe korporatave në vendin tonë.
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